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1. HYRJE
Shpenzimet qeveritare ndikojnë në nivelin e përgjithshëm të shpenzimeve të ekonomi, pra
edhe në nivelin e GDP e për rrjedhojë edhe në nivelin e punëzënies, inflacionit etj. Politika
fiskale ndikon drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë në ekonominë e vendit. Vendimet e
marra në politikën fiskale nuk janë të lehta për shkak se ndryshimi i një variabli mund të
shkaktëtojë ndryshim të variablave të tjerë dhe të merr kahjen e gabuar, prandaj politika
fiskale konsiderohet si një fushë komplekse e cila është e nevojshme të analizohet detajisht.
Sistemi fiskal në Kosovë ballafaqohet me ide e sfida nga më të ndryshmet.
Pa qëllim të theksimit të ndonjë problemi specifik brenda këtij sistemi, disa nga të metat janë
mjaft evidente dhe nuk kërkojnë angazhim të theksuar për tu zgjidhur. Të tjerat kërkojnë
reforma radikale në përmasa gjenerale. Ulja e normave tatimore e bërë nga kjo Qeveri ka
qenë hapi më i qëlluar në Kosovën e pasluftës.
Baza tatimore në Kosovë Baza tatimore në Kosovë përbëhet nga tri lloje të tatimeve: Tatimi
mbi Vlerën e Shtuar, Tatimi në të Ardhurat e Korporatave, Tatimi në të Ardhurat Personale.
Këto lloje të tatimeve janë ndryshuar në funksion të thjeshtësimit dhe ofrimit të lehtësirave
tatimore, duke zvogëluar dhe përshtatur normat tatimore me nivelin e vendeve të rajonit.
Është bërë harmonizimi i dispozitave ligjore, në mes llojeve të tatimeve në të Ardhura
Personale dhe të Korporatave, si dhe harmonizimi i Ligjit të TVSh-së, me Direktivën e
Bashkësisë Evropiane për TVSH.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Shumë studime të realizuara për ndikimin e reformimeve tatimore jo vetëm në buxhetin e
shtetit por në përgjithsi në ekonomik. Shtetet e Bashkuara kanë pasur vetëm disa ndryshime
të mëdha të politikave tatimore gjatë 50 viteve të fundit. Shumica e ndryshimeve të mëdha
tatimore ndryshojnë shumë tipare të kodit në të njëjtën kohë. Është e vështirë të izolosh
ndikimin e ndryshimeve tatimore në krahasim me ndryshimet e tjera në politikë dhe ekonomi.
Debati i fundit në mes të hulumtuesve në
Fondacioni Tatimor dhe Qendra për Buxhet dhe Prioritetet e Politikave janë emblematike të
vështirësive të interpretimit të provave, me autorët që arrijnë në përfundime dhe interpretime
shumë të ndryshme të literaturës. Ndërsa ne gjejmë provat e paraqitura në këto studime si
relativisht jo bindëse për pikëpamjen se shkurtimet e taksave nxisin rritjen ekonomike,
problemi më i madh është se, në mungesë të ndërrimeve të qarta në politikën e taksave,
shpesh është e vështirë të nxjerr përfundime të qarta.
Krijuesit e politikave dhe hulumtuesit kanë kohë që janë të interesuar në atë se si ndryshimet
e mundshme në sistemin e tatimit mbi të ardhurat personale ndikojnë në madhësinë e
ekonomisë së përgjithshme. Për shembull, përfaqësuesi Dave Camp (R-MI) propozoi një
reformë gjithëpërfshirëse në sistemin e tatimit mbi të ardhurat që do të reduktonte normat, në
masë të madhe do të kthejë mbrapsht subvencionet në kodin fiskal dhe do të ruajë të ardhurat
dhe shpërndarjen e neutralitetit.(Means, 2014).
Si një instrument i politikës kombëtare, tatimi ka luajtur role të ndryshme në vende të
ndryshme në kohë të ndryshme, duke filluar në Britaninë e Madhe në fund të shekullit të 18të. Deri në vitin 1914 tatimi mbi të ardhurat "personale" ishte konsideruar në një numër
vendesh jo vetëm si një instrument i rëndësishëm i të ardhurave, por gjithashtu si një
instrument për arritjen e reformës sociale nëpërmjet rishpërndarjes së të ardhurave.
Përfundimisht, në shumicën e vendeve ajo është përdorur për të përcjellë vendimet
ekonomike nëpërmjet trajtimit preferencial të aktiviteteve të ndryshme. Ajo gjithashtu mund
të veprojë si një stabilizues kundër luhatjeve ekonomike, sepse efekti i saj në fuqinë blerëse
ndryshon në mënyrë të kundërt me ndryshimet në të ardhurat dhe punësimin. Për shembull,
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një person që përjeton një reduktim të të ardhurave për shkak të humbjes së vendit të punës
zakonisht borxh më pak në taksa; personi i punësuar do të paguajë më shumë në taksa, por
do të ketë më shumë të ardhura në dispozicion për blerjet. Kohët e fundit, megjithatë,
mendimi është zhvendosur nga pikëpamja se tatimi mbi të ardhurat duhet të përdoret për këto
qëllime për shkak të kostove të përfshira, në aspektin e mosveprimeve dhe shtrembërimeve
të tjera të sjelljes ekonomike.
Mjetet me të cilat shteti i përcakton nevojat e veta (shtetërore, shoqërore) në kompetencën e
vet quhen të hyra publike apo shtetërore(JELIÇIÇ, 1985).
Sa i përket tatimit mbi të ardhurat për korporatat, pothuajse të gjitha vendet i vlerësojnë ato,
por dispozitat dhe normat ndryshojnë shumë. Meqenëse vendet e industrializuara në
përgjithësi kanë sektorë më të madh të korporatave sesa vendet më pak të zhvilluara, taksat
mbi të ardhurat e korporatave në vendet e zhvilluara kanë tendencë të jenë më të mëdha në
raport me të ardhurat kombëtare dhe të ardhurat totale të qeverisë, përveç në zonat kryesore
të prodhimit të mineraleve të vendeve më pak të zhvilluara.Të hyrat publike mund të
përkufizohen si të hyra në para (mjete monetare) gjatë një viti, të cilat i shërbejnë shtetit,
bashkësive shoqërore për plotësimin (mbulimin) e nevojave shoqërore.(KOMONI, 1983)
Mbretëria e Bashkuar për një kohë të gjatë ka aplikuar tatimin mbi të ardhurat mbi korporatat
(kompanitë) thjesht si një shtesë e tatimit të individëve. Aksionarët duhej të paguanin tatimin
mbi të ardhurat e dividendit vetëm në atë masë që norma e tatimit individual të zbatueshëm
për këto të ardhura tejkalonte normën e korporatave; ata morën rimbursime nëse kjo normë
ishte më e vogël se norma e korporatës. Ky sistem u modifikua në vitin 1937 dhe u
zëvendësua në 1965 nga një taksë e veçantë korporate.
Në Shtetet e Bashkuara tatimi mbi të ardhurat nga korporata federale, i miratuar në vitin
1909, paraprin taksën moderne të të ardhurave individuale (e autorizuar me amendament
kushtetues në vitin 1913). Para Luftës së Dytë Botërore tatimi në korporata zakonisht jepte
më shumë të ardhura sesa tatimi mbi të ardhurat individuale, por kjo kishte ndryshuar në
fillim të shekullit 21, kur tatimi mbi të ardhurat individuale prodhonte rreth pesë herë më
shumë të ardhura sesa tatimi në korporata. Rreth tre të katërtat e Shteteve të Bashkuara
vendosin taksat mbi korporatat.(KOMONI, 1983).
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Përmes politikës fiskale, shteti mund të ndikoj drejtpërdrejtë në ekonomi. Kur ai vendos për
taksat që i grumbullon, transfertat, të mirat dhe shërbimet që i blen, financimin deficitar, në
fakt angazhohen në politikën fiskale.
Qeveritë e Kosovës që nga pas lufta, përveç në segmentet e tjera shtetërore e shoqërore, edhe
në zhvillimin e politikës fiskale kanë bërë reforma rrënjësore, të cilat kanë ndikuar në
formimin e të ardhurave, janë angazhuar në ndërtimin e sistemit tatimor e të instrumenteve
të tjera, të cilat janë në funksion të ruajtjes së qëndrueshmërisë makro-fiskale të vendit. Një
politikë e tillë fiskale që është aplikuar dhe vazhdon të reformohet ka mundësuar të sigurohet
një bazë e mjaftueshme dhe e shëndoshë e të ardhurave buxhetore. Kjo politikë e formimit të
të ardhurave publike është arritur përmes ndryshimit të sistemit tatimor, rritjes së bazës
tatimore dhe implementimit të politikave të matura fiskale. Me qëllim që efektet e tatimeve
të reflektohen në zhvillimin ekonomik, kërkohet që vazhdimisht të bëhen ndryshime,
respektivisht të bëhen reforma, si në sistemin ashtu edhe në normat tatimore.

Definicione mbi tatimet
Në teorinë shkencore paraqiten vështirësi të shumta të definicionit të tatimit. Shumë
shkencëtarë janë përpjekur që me disa fjali ta definojnë tatimin, duke vënë në pah edhe
dallimet që shfaqen ndërmjet tatimeve dhe instrumenteve të tjera financiare të mbledhjes së
të hyrave. Këtu po përmendim disa prej definicioneve që kanë të bëjnë me tatimet, ku thuhet:
Tatimi është pjesë e pasurisë, të cilën çdo qytetar ia jep shtetit nga pasuria e tij për ta ruajtur
pjesën tjetër të pasurisë (Montesquien)
Tatimi është çmimi, të cilin qytetari ia paguan shtetit për të kompensuar pjesën e vet të çmimit
kushtues të shërbimeve publike të cilat do t’i shpenzojë (De Viti De Marco);
Tatimi është dhënie në para të cilat shteti i mbledh prej individëve në bazë të sovranitetit të
vet, pa kundër shpërblim të drejtpërdrejtë, me qëllim të ngarkimit publik (Gaston Jèze);
Tatimi është dhënie në para e personave fizikë dhe juridikë, si dhe eventualisht e
ndërmarrjeve publike, sipas aftësisë së tyre tatimore, të cilën e mbledh pushteti publik në
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bazë të sovranitetit të vet e për të cilin nuk jep kundër shpërblim me qëllim që të mbulohen
shpenzimet publike (L.Mehl);

Nga te gjitha këto definicione duke përfshirë elementet kryesore kemi nxjerrë një
përmbledhje te definicionit te tatimeve: Tatimet mund të përkufizohen si pagesa të
detyrueshme në para të personave fizikë dhe juridikë që mblidhen në bazë të aftësisë së tyre
tatimore nga ana e shtetit në bazë të sovranitetit të tij dhe për të cilat ai nuk jep
kundërshpërblim. Ato shërbejnë për mbulimin e shpenzimeve publike dhe për rishpërndarjen
e të ardhurave kombëtare.

Karakteristikat e të ardhurave publike
Në shtetet bashkëkohore, të ardhurat publike kanë disa karakteristika të përbashkëta, të cilat
nuk dallojnë shumë nga një vend në tjetrin. Ndër karakteristikat e përbashkëta të sistemeve
të të ardhurave publike në shtetet e ndryshme janë: a) Të ardhurat publike si mjete financiare
shërbejnë për plotësimin e nevojave shtetërore, në formimin e buxhetit të shtetit, janë mjete
financiare të cilat ndryshojnë shumë nga të ardhurat personale, familjare dhe të subjekteve
ekonomike, të cilat determinojnë numrin dhe intervalin e këtyre nevojave. b) Të ardhurat
publike në shtetet bashkëkohore, në të shumtën e rasteve, mblidhen në para, përjashtimisht
në ndonjë rast të rrallë mund të mblidhen në natyrë.Tani të ardhurat në natyrë nuk aplikohen
në politikën dhe sistemin e të ardhurave.c) Të ardhurat publike, në të cilat i plotësojnë nevojat
shtetërore, ekonomike dhe të atyre sociale janë pjesë e vlerës së shtuar.Karakteristikën e vet
e kanë se këto të ardhura mblidhen nga burimet e përcaktuara me ligjet sistemore që
ekonomikisht përtëriten prej vitit në vit.Në këtë drejtim, varësisht prej ndikimeve, kushteve,
efekteve, faktorëve si dhe të shkaqeve të ndryshme, që zakonisht përcaktojnë të ardhurat
publike, paraqiten në forma dhe në sisteme të ndryshme.Ndër format dhe sistemet më të
rëndësishme të të ardhurave publike janë të ardhurat publike prej tatimeve (llojeve të
ndryshme të tatimeve, pastaj tatimet direkte e indirekte), të kontributeve, sistemit të taksave,
sistemit dhe politikës doganore, dhuratave, huave të ndryshme të brendshme e të jashtme, të
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hyrat nga monopolet fiskale, gjobat e ndryshme në para, emisionit primar, prej pasurisë
shtetërore e të formave të tjera të burimeve.

Sistemi i të ardhurave publike
Qeveritë e Kosovës që nga pas lufta, përveç në segmentet e tjera shtetërore e shoqërore, edhe
në zhvillimin e politikës fiskale kanë bërë reforma rrënjësore, të cilat kanë ndikuar në
formimin e të ardhurave, janë angazhuar në ndërtimin e sistemit tatimor e të instrumenteve
të tjera, të cilat janë në funksion të ruajtjes së qëndrueshmërisë makro-fiskale të vendit. Një
politikë e tillë fiskale që është aplikuar dhe vazhdon të reformohet ka mundësuar të sigurohet
një bazë e mjaftueshme dhe e shëndoshë e të ardhurave buxhetore.Kjo politikë e formimit të
të ardhurave publike është arritur përmes ndryshimit të sistemit tatimor, rritjes së bazës
tatimore dhe implementimit të politikave të matura fiskale.Kosova tashmë ka ndërtuar një
sistem të shëndoshë, stabil dhe konkurrent tatimor, i cili ka mundësuar që nga viti në vit të
rrisë të ardhurat nga tatimet e ndryshme.Në këtë kontekst, gjatë vitit 2009, qeveria e Kosovës
implementoi reformën tatimore, e cila është fokusuar në uljen e normave tatimore që ka
rezultuar në ruajtjen dhe ngritjen e qëndrueshmërisë së të ardhurave jo vetëm përmes
instrumenteve që funksionojnë, por edhe përmes fuqizimit të dy institucioneve përgjegjëse
për mbledhjen, përkatësisht grumbullimin mjeteve të cilat formojnë të ardhurat apo të hyrat
publike: Administrata Tatimore dhe Doganat. Si rezultat i funksionimit të sistemit të
tatimeve, marrë në përgjithësi, në Republikën e Kosovës sistemi i të ardhurave apo të hyrave
buxhetore është i përbërë prej katër llojeve: të hyrat nga tatimet, të hyrat jotatimore, dividenta
dhe të hyrat nga donatorët.

6

Politikat tatimore në Kosovë, objektivat dhe rezultatet e saj
Tatimet janë instrumenti themelor financiar i mbledhjës së të hyrave, më të cilat shtetet
bashkohore i mbulojnë shpenzimet nga kompetenca e vet. Sikurse punëtorët që nuk mund të
ekzistojnë pa pagë ashtu as shteti kapitalist nuk mund të ekzistojë pa tatime. Tatimi është ajo
pjesë e pasurisë të cilin çdo qytetar ia jep shtetit, pra tatimi është dhënie në para te cilat shteti
i mbledhë prej individëve ne bazë të sovranitetit të vet pa kundërshpërblim te drejtpërdrejtë
me qëllim të financimit të shpenzimeve publike.

Sistemi i Politikes Tatimore në Kosovë pas luftës ishte i brishtë, i pa kompletuar dhe i pa
zbatuar. Institucionet vetë-qeverisëse të asaj kohe ishin te pafuqishme në vendosjen e
politikave të mirëfillta tatimore. Në vitet e para të pasluftës, Kosova është ndeshur me një
ndërhyrje tatimore të çakorduar dhe të vrullshme të bazuar kryesisht në përvojat e vendeve
të tjera dhe jo në përputhshmëri me gjendjën dhe nevojat reale të Kosovës së pasluftës e cila
është dashur që në shumë sektorë të fillojë nga zeroja. Që nga viti 1999 e deri ne në vitin
2003, UNMIK-u ishte kreator i sistemit dhe politikës tatimore në Kosovë, pothuajse që të
gjitha të kopjuar nga vendet e tjera si nga vendet në tranzicion po ashtu edhe nga vendet e
BE-së
Politika tatimore apo zbatimi i mirë i sistemit tatimor nuk matet me vetëm nëse administrata
përgjegjëse mbledh më pak apo më shumë më shumë të ardhura nga tatimpaguesit, por matet
me lehtësimin e procedurave për tatimpaguesit dhe veçanërisht për investitorët vendor dhe
sidomos ata të huaj në mënyrë që atyre t’iu bëhet sa më atraktiv dhe jo burokratik tregu në
Kosovë.Masat tatimore të ndërmarra viteve të fundit pjesërisht kanë dhënë rezultatet e tyre
të mira në mbledhjen e tatimeve tek ndërmarrjet dhe individi, por objektivi tjetër madhor i
tërheqjes së investimeve të jashtme nuk pati ndonjë rezultat për lëvdatë, meqë ambienti
kosovar i biznesit ende mbetet larg për të qenë i kënaqshëm për kapitalin e huaj.
Përvoja e viteve të fundit në Kosovë sinjalizon qartë se politikat tatimore nuk janë të vetmet
kushte të nevojshme dhe të mjaftueshme për tërheqjen e investimeve të jashtme por për këtë
kërkohet një qasje më gjithëpërfshirëse dhe sidomos në krijimin e një ambienti më të
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favorshëm biznesi; përmirësim në infrastrukturë dhe zhbërjen e imazhit në raport me
korrupsionin që e ka Kosova së fundi.
Ndërtimi i politikave tatimore dhe zbatimi i tyre përmes mbushjes së buxhetit të vendit në
Kosovë kanë një rrol të rëndësishëm ekonomik si dhe për mbajtjen dhe zhvillimin e një seri
sektoresh të shoqërisë kosovare.Politika Tatimore e një shteti është pjesë e politikës fiskale
që lidhet me përcaktimin e llojeve të tatimeve të zbatuara në një vend, nivelet dhe llojet e
përqindjeve tatimore për burimet e ndryshme të të ardhurave dhe raportin optimal ndërmjet
tatimeve të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta si dhe llojet e masat e lehtësive të ndryshme
tatimore.

Përveç funksionit të sigurimit të të ardhurave buxhetore, politika dhe sistemi tatimor i çdo
vendi luan një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë pastaj në zhvillimin e
arsimit; kulturës; shëndetësisë; punësimit dhe veçanërisht në rishpërndarjen e të ardhurave
në favor të shtresave shoqërore me të ardhura më të ulta të cilat në vendin tonë janë në një
numër të konsiderueshëm.
Politika tatimore e një shteti arsyetohet me organizimin e asaj politike tatimore që ndikon në
drejtim të mënjanimit të dukurive që bëhen pengesë për ruajtjen e mirëqenies së përgjithshme
të shoqërisë.Këto dukuri lidhen me veprimin jo të përkryer të tregut në: mbrojtjen e shtresave
të varfra të shoqërisë, krijimin e vendeve të punës, evitimin e monopoleve dhe rritjen e
konkurrencës së mirëfilltë, barabarësinë në mes tatimpaguesve e tjera.Sipas koncepteve të
ekonomisë së tregut, që varet nga oferta dhe e cila thekson neutralitetin më të madh tatimor
të tatimeve në konsum (harxhim) në krahasim me ato në të ardhura, politika tatimore në
Kosovë u zhvendos dhe u përqendrua prej tatimeve të drejtpërdrejta në të ardhura, në tatimet
jo të drejtpërdrejta në konsum (harxhim).Para së gjithash jo përmes rritjes së normës tatimore
të këtyre tatimeve, por përmes zgjerimit të përfshirjes apo bazës tatimore.Sistemi dhe
infrastruktura ligjore tatimore është kusht i domosdoshëm për arritjen e qëllimeve fiskale që
do të thotë se ligjet e të gjitha llojeve të tatimeve duhet që të jenë të kuptueshme dhe lehtë të
interpretueshme si për tatimpaguesit po ashtu edhe për zyrtarët tatimorë që merren me
zbatimin e ligjeve tatimore në praktikë.Rëndësia e një politike të mirëfilltë tatimore ka qenë
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prej shumë kohësh sfidë e qartë për ata që janë të angazhuar me politikat tatimore në vendin
tonë. Në praktikë ky shqetësim nuk ka pasur të njëjtën qartësi.(ekonomia-ks.com)

Sistemi tatimor i Kosovës

Tatimet janë pagesa të cilat mblidhen nga Shteti, për të cilat nuk merret asgjë si shkëmbim
në formë të shërbimeve dhe mallrave në mënyrë direkte.Shuma e parave të paguara si tatim,
nuk është e ndërlidhur direkt me ndonjë produkt apo shërbim të caktuar.Sistemi tatimor në
Kosovë mbështetet në Ligjet dhe Udhëzimet e nxjerra, për të siguruar vendosjen dhe
grumbullimin e të ardhurave nga tatimet për buxhetin e Kosovës.Përfshin edhe
infrastrukturën institucionale që ndërtohet për të siguruar grumbullimin e tatimeve dhe
taksave, si dhe aplikimin e kërkesave të Ligjeve përkatëse.Ngritja e një sistemi të
përshtatshëm e modern tatimor, ka një rëndësi shumë të madhe e të shumëfishtë.
Sipas nenit 119 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës “Secili person është i obliguar që të
paguajë tatimet dhe kontributet e tjera të parapara me Ligj”(atk-ks.org)

Tatimi është pagesë
E pakthyeshme

Që shkon në buxhetin e
shtetit

E detyrueshme

Natyrë tatimi ka edhe ndëshkimi
administrativ, së bashku me
interesin për pagesë të vonuar.

Figura 1 Karakteristikat e tatimeve
Burimi: Krijuar nga autori
Taksa është një kontribut i kërkuar për t’u paguar nga çdo person, i cili drejtpërdrejt përfiton
një shpërblim publik (1 për 1). P.sh. Taksa lidhur me marrjen e një Çertifikate të lindjes.
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Taksat dhe tatimet janë detyrime financiare të përcaktuara me ligj, që kontribuojnë në
mbushjen e buxhetit të një shteti dhe si të tilla përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave
buxhetore. Në baza të përditshme, fjala ‘tatim’ përdoret si sinonim i fjalës ‘taksë’ apo
anasjelltas.
Një praktikë e tillë nuk haset vetëm në diskursin e popullit, por edhe në atë të medias,
shoqërisë civile e politikanëve. Në të vërtetë, nëbiseda të përditshme, këto dy terme mund t’i
përdorim sikur të kishin kuptimin e njëjtë, mirëpo dallimi në mes tyre është
substancial.(indep.info)

Taksa

Kontribut i kërkuar

Realizohen përfitime në mënyrë të
drejtpërdrejt për një shërbim publik

Paguhet nga çdo person

Figura 2 Karakteristikat e taksave
Burimi: Krijuar nga autori
Të hyrat nga tatimet dhe taksat përbëjnë shtyllën kryesore prej së cilës varet qëndrueshmëria
financiare e një shteti. Taksat dhe tatimet janë detyrime financiare të paguara nga qytetarët e
që në këmbim iu kthehen në të mira dhe shërbime. Përcaktimi për llojin dhe nivelin e taksave
dhe tatimeve mbetet një ndër sfidat kryesore të secilës qeveri në botë, dhe si e tillë, kërkon
angazhim substancial nga ana e udhëheqësve për të ndërtuar një sistem fiskal duke respektuar
parimin e barazisë, duke përpiluar kornizën e kompletuar dhe të mirë definuar ligjore, si dhe
duke identifikuar nevojën dhe mundësinë për të përballuar një taksë/tatim të caktuar. Po aq i
rëndësishëm është sistemi i mbledhjes si dhe i menaxhimit të këtyre të hyrave. Të ardhurat e
mbledhura nga taksat dhe tatimet historikisht janë përdorur për ndërtim dhe mirëmbajtje të
infrastrukturës ekonomike dhe fizike të shtetit, për mbrojtje të pronës, për zbatim të ligjit, për
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dhënie të subvencioneve, si dhe për ofrimin e shërbimeve të ndryshme (arsim, shëndetësi,
siguri publike, etj.) të cilat janë ekskluzivisht përgjegjësi e shtetit.
Në Kosovë, të hyrat publike, ku përfshihen tatimet dhe taksat dhe veçanërisht menaxhimi i
tyre rregullohen me Ligjin për Menaxhim të Financave Publike.
Institucioni përgjegjës për mbledhjen e taksave dhe tatimeve është Administrata Tatimore e
Kosovës.
Buxheti i Kosovës i cili përgatitet nga Ministria e Financave krijohet prej të ardhurave që
vijnë nga taksat, tatimet dhe detyrime të ndryshme financiare, si dhe të ardhurat tjera të
përcaktuara dhe të definuara me kornizë përkatëse ligjore. Pasi të hyrat të janë mbledhur në
buxhetin qendror, një pjesë e tyre, që konsiderohen të ardhura të dedikuara, ndahen për
shpenzime të paracaktuara. Pjesa tjetër, janë ligjërisht të hyra të rregullta që rishpërndahen
pastaj në bazë të kërkesave të organizatave buxhetore të shtetit. Pra, ka dy momente të ndara
në qarkullimin e parasë publike, momenti i mbledhjes së parave, dhe ai i shpërndarjes së tyre
për shpenzime. Një pjesë e të hyrave mblidhen për një qëllim të caktuar, pra arsyeshmëria e
mbledhjes së tyre bazohet në qëllimin final, në destinimin e tyre. Taksat dhe tatimet janë
detyrime financiare të përcaktuara me ligj, që kontribuojnë në mbushjen e buxhetit të një
shteti dhe si të tilla përbëjnë burimin kryesor të të ardhurave buxhetore. Në baza të
përditshme, fjala tatim përdoret si sinonim i fjalës taksë apo anasjelltas. Një praktikë e tillë
nuk haset vetëm në diskursin e popullit, por edhe në atë të medias, shoqërisë civile e
politikanëve. Në të vërtetë, në biseda të përditshme, këto dy terme mund t’i përdorim sikur
të kishin kuptimin e njëjtë, mirëpo dallimi në mes tyre është substancial. Taksat dhe tatimet
dallojnë për nga përkufizimi, qëllimi dhe natyra e tyre. (atk-ks.org)
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Tatimet që aplikohen në Kosovë
Sistemi tatimor në Kosovë mbështetet në Ligjet dhe Udhëzimet e nxjerra, për të siguruar
vendosjen dhe grumbullimin e të ardhurave nga tatimet për buxhetin e Kosovës.

Administrata tatimore e
Kosovës
Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar

Tatimi në të
Ardhura Personale

Kontributet

Tatimi në të Ardhura
të Korporatave

Pensionale
Tatimi në Lojërat e
Fatit (Licencimi)

Figura 3 Llojet e tatimeve qe mblidhen nga ATK-ja
Burimi: Krijuar nga autori
ATK, është përgjegjëse për inkasimin e tatimeve qendrore qeveritare ku bëjnë pjesë:
 TVSh në furnizimet e brendshme,
 Tatimi në të Ardhurat e Korporatave,
 Tatimi në të Ardhurat Personale,
 Tatimet e mbajtura në burim,
 Kontributet Pensionale,
 Dhënia e licencave për lojërat e fatit,
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 Mbikëqyrja e përmbushjes së obligimeve nga aktivitetet e lojërave të fatit dhe zbatimin e
Ligjit për Lojërat e Fatit.
Në Kosovë, kemi një sërë taksash dhe tatimesh të cilat janë të përcaktuara me kornizën
përkatëse ligjore apo me udhëzime të ndryshme administrative. Tatimet kanë efekt si mbi
bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e të ardhurave. Të gjitha kompanitë paguajnë një lloj tatami
të korporatave mbi fitimet që bëjnë, të cilin ne e quajmë tatim mbi fitim, por që shpesh quhet
“tatimi i korporatave“, sipas Ligjit nr. 05/L-029 Për tatimin në të ardhurat e korporatave.
Ky ligj vendos sistemin e Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, në territorin e Republikës së
Kosovës (STATOVCI, Bedri; JAKUPI, Shefket; BERISHA, Vlora, 2017). Për momentin në
Kosovë, aplikohen këto lloje të tatimeve:
• Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSh) – Norma standarde e tatimit është 18% dhe aplikohet
në të gjitha mallrat dhe shërbimet me përjashtim të mallrave dhe shërbimeve të listuara në
Nenin 26.2 të Ligjit Nr. 05/L-037 për TVSH me ç ‘rast aplikohet norma prej 8%.
• Tatimi mbi të ardhurat personale - Ky lloj tatimi aplikohet në të ardhura nga paga,
biznesi, qiraja, interesi, pasuria e patundshme, etj. Normat tatimore të tatimit në të ardhura
personale nga paga zbatohen në mënyrë progresive në raport me lartësinë e pagës së fituar.
Normat tatimore janë: deri në 960 euro/vit - 0% ; mbi 960 dhe 3000 euro/vit - 4% ; mes të
3001 dhe 5400 euro/vit - 8% ; dhe mbi 5400 euro/vit - 10%.
• Tatimi në të ardhurat e korporatave - Norma e tatimit është 10% për të gjitha korporatat
me qarkullim vjetorë mbi 50,000 EUR, dhe tatimi paguhet në baza tre mujore (varësisht nga
qarkullimi vjetorë).
• Tatimi i paragjykuar - Të gjitha bizneset individuale me qarkullim vjetorë më të ultë se
100,000 EUR paguajnë këtë lloj të tatimit.
• Tatimit në fitim - Për personat rezident paraqet fitimin e tatueshëm nga të ardhurat nga
burimi i Kosovës dhe nga të ardhurat nga burimi i jashtëm dhe aplikohet në normën prej 20%
të fitim të tatueshëm. Përderisa për personat jo rezident aplikohet vetëm në fitimin e
tatueshëm nga të ardhurat nga burimi i Kosovës.
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• Tatimi në pronë - Tatimi në pronë paguhet në baza vjetore dhe paraqet një taksë komunale.

Vlera e tatimit përcaktohet duke shumëzuar vlerën tatimore të vlerës me vlerën e tatimit të
aplikueshëm. Në anën tjetër, është më e vështirë të klasifikohen edhe taksat në mënyrë strikte
si tatimet, pasi që taksa mund të konsiderohen edhe tarifat e ndryshme të përcaktuara nga
institucione individuale për dhënien e shërbimeve të ndryshme.(indep.info)

Buxheti Qendror
Mblidhet te buxheti qendror

Kthehen te komuna
Kthehen te qytetarët

Komuna

Qytetarët

Mblidhen te qytetarët

Figura 4 Procesi i grumbullimit dhe shpërndarjes se tatimit ne pronë
Burimi: Krijuar nga autori

Rasti i të hyrave vetanake komunale paraqet rastin e të hyrave të cilat trajtohen si të ardhura
të dedikuara. Për shembull, komunat mbledhin një të hyrë të dedikuar siç është tatimi në
pronë. Buxheti qendror Komuna Qytetarët Mblidhet tek qytetarët Mblidhet në buxhet
qendror Kthehet tek komunat Kthehet tek qytetarët (Figura 2.4) Procesi i grumbullimit dhe
shpërndarjes së tatimit në pronë në Kosovë Pasi të mblidhet si e hyrë, tatimi në pronë derdhet
në buxhetin e Kosovës. Më pas, kur bëhet ndarja buxhetore, Ministria e Financave, në bazë
të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike, i kategorizon këto të hyra si të hyra të
dedikuara dhe i transferon prapa tek komunat që t’i shfrytëzojnë në vitin pasues financiar. Si
e hyrë e dedikuar, ajo nuk mund të kthehet më prapa në Qeverinë e Kosovës pavarësisht se a
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mbetet suficit apo jo, siç ndodhë për shembull me grantin qeveritar, të cilin komunat
zakonisht nxitojnë ta shpenzojnë para fundit të vitit fiskal.

Efektet nga pagesa e tatimeve
Të hyrat nga tatimet përbëjnë shtyllën kryesore prej së cilës varet qëndrueshmëria financiare
e një shteti. Tatimet janë detyrime financiare të paguara nga qytetarët e që në këmbim iu
kthehen në të mira dhe shërbime. Përcaktimi për llojin dhe nivelin e tatimeve mbetet një ndër
sfidat kryesore të secilës qeveri në botë, dhe si e tillë, kërkon angazhim substancial nga ana
e udhëheqësve për të ndërtuar një sistem fiskal duke respektuar parimin e barazisë, duke
përpiluar kornizën e kompletuar dhe të mirë definuar ligjore, si dhe duke identifikuar nevojën
dhe mundësinë për të përballuar një taksë/tatim të caktuar. Po aq i rëndësishëm është sistemi
i mbledhjes si dhe i menaxhimit të këtyre të hyrave. Të ardhurat e mbledhura nga tatimet
historikisht janë përdorur për ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës ekonomike dhe
fizike të shtetit, për mbrojtje të pronës, për zbatim të ligjit, për dhënie të subvencioneve, si
dhe për ofrimin e shërbimeve të ndryshme (arsim, shëndetësi, siguri publike, etj.) të cilat janë
ekskluzivisht përgjegjësi e shtetit.
Sistemi tatimor në Kosovë mbështetet në Ligjet dhe Udhëzimet e nxjerra, për të siguruar
vendosjen dhe grumbullimin e të ardhurave nga tatimet për buxhetin e Kosovës. Përfshin
edhe infrastrukturën institucionale që ndërtohet për të siguruar grumbullimin e tatimeve dhe
taksave, si dhe aplikimin e kërkesave të Ligjeve përkatëse. Ngritja e një sistemi të
përshtatshëm e modern tatimor, ka një rëndësi shumë të madhe e të shumëfishtë.
Tatimi në të Ardhura të Korporatave 50,000€ = 10% (norma e tatimit)
Efektet nga pagesa e tatimit janë:
•

Krijon privilegje, në mënyrë të organizuar dhe shumë eficiente;

•

Mundëson gjëra të cilat nuk do të mund t’i krijojë kurrë një njeri i vetëm, si: Arsim,
shëndetësi, infrastrukturë, etj.

•

Sjell shumë më shumë të mira nga sa e kanë vlerën vetë, pra Investim me rrezik të
ulët.
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Parimet bazë të ndërtimit të një sistemi tatimor, janë:
•

Lehtësim në zhvillimin ekonomik me prioritete të caktuara;

•

Qëndrueshmëria dhe evitimi i ndryshimeve të shumta;

•

Transparenca, pra trajtimi i barabart i të gjithë tatimpaguesve, si dhe njoftimi në
kohë për detyrimet e tyre tatimore;

•

Thjeshtësimi i procedurave me qëllim që të jenë lehtë të kuptueshme;

•

Shpërndarja e drejtë e Barrës tatimore dhe zgjerimi i saj;(atk-ks.org).

Përmes politikës fiskale, shteti mund të ndikoj drejtpërdrejtë në ekonomi. Kur ai vendos për
taksat që i grumbullon, transfertat, të mirat dhe shërbimet që i blen, financimin deficitar, në
fakt angazhohen në politikën fiskale. Çfarëdo ndryshimi në nivelin e këtyre instrumenteve
ka efekt të drejtpërdrejta në rrjedhat e përgjithshme ekonomike. Përmes instrumenteve të
politikës fiskale ndikohet në punësim dhe nivel të çmimeve, në rishpërndarjen më të mirë të
të ardhurës dhe pasurisë, në shtimin ekonomik, në rritjen e kursimit, në nivelin e investimeve,
në çështjet e edukimit, arsimit, kulturë dhe shëndetësi. Instrumentet e politikës fiskale mund
të aplikohen edhe për qëllime tjera si në fushën e politikës për qëllime demografike,
kulturore, ndërtimore, shëndetësore dhe komerciale.Shteti paraqitet si punëdhënës në
ndërmarrjet publike, në administratën publike, në organet e ruajtjes së rendit dhe
sigurisë.Përmes politikës doganore, shteti rrit eksportin dhe zvogëlon importin, e me këtë
zvogëlon deficitin në bilancin e pagesave dhe përmirëson vlerën e valutës kombëtare.Me
politikën fiskale ndikohet edhe në zhvillimin regjional dhe në përmirësimin e strukturës
ekonomike.
Rritja ekonomike matet kryesisht me rritjen e BPV brenda një periudhe të caktuar. Kjo rritje
do të thotë njëkohësisht rritje e shpenzimeve dhe të ardhurave publike, përmirësim i kushteve
jetësore dhe ngritje e standardit të jetës.

Meqë BPV rritet me rritjen e angazhimit të faktorëve të prodhimit dhe me shfrytëzimin më
të mirë të tyre, atëherë ndër masat e politikës fiskale në drejtim të nxitjes së shimit ekonomik
mund të numërohen ato që kanë ndikim në rritjen e produktivitetit të punës dhe shfrytëzimin
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më të mirë të kapitalit, në avancimin teknologjik dhe shfrytëzimin më të mirë të faktorëve të
prodhimit si:
➢ Stimulimi i investimeve përmes lehtësive tatimore
➢ Subvencionimi i sektorëve të ndryshëm ekonomik
➢ Rritja e investimeve të infrastrukturës
➢ Nxitja dhe rritja e investimeve në kërkime, edukim dhe trajnim
➢ Heqja e rregullimit të tepërt i cili mund të pengoj zgjerimin e bizneseve
Me masat e politikës ekonomike dhe të politikës fiskale tentohet arritja e një norme optimale
e matur e shtimit ekonomik e jo ajo maksimale. Norma maksimale arrihet me punësim të
plotë të të gjithë faktorëve të prodhimit. Por kjo do të ishte e pamundur në praktikë. Me rastin
e hartimit dhe formulimit të politikës fiskale duhet marrë parasysh edhe faktorë tjerë si ruajtja
e ambientit jetësor. Prandaj, nuk mund të bëhet fjalë për një punësim të plotë të të gjithë
faktorëve të prodhimit në kushte ideale. Norma optimale e rritjes ekonomike do të thotë
shfrytëzim i faktorëve të prodhimit duke marrë parasysh edhe faktorë tjerë me ndikim në
interesat e përgjithshme shoqërore (Govori, 2005).
Përmes politikës fiskale ndikohet në vendosjen e raporteve të dëshiruara në fuqinë
ekonomike të qytetarëve. Duhet theksuar se këtu shteti nuk ka për qëllim të ndikon në
barabarësinë e qytetarëve sa i përket fuqisë ekonomike, sepse kjo mund të ketë pasoja në
humbjen e motivimit që me punë më të mirë e me përpjekje më të 9 mëdha dhe me përgjegjësi
të madhe në vendin e punës, të realizohen të ardhura më të larta respektivisht pasuri. Nga ky
këndvështrim varen edhe masat të cilat duhet ndërmarrë për vendosjen e raporteve të caktuara
në të ardhurat dhe pasurinë. Dallimet në lartësinë e të ardhurave mund të zvogëlohen përmes:
a) Aplikimit të normave tatimore progresive në të ardhurat;
b) Lehtësive dhe përjashtimeve nga barra tatimore e tatimpaguesve me të ardhura të ulëta;
c) Aplikimit të tatimit diferencial në një pjesë të të ardhurave, ashtu që tatimpaguesit me të
ardhura më të larta të ngarkohen me një përqindje më të madhe të tatimit.
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Në rishpërndarjen e të ardhurave ndikohet edhe përmes shpenzimeve publike si instrument i
politikës fiskale përmes formave të cilat shtojnë përkujdesjen më të madhe ndaj kategorive
me të ardhura të ulëta. Me rastin e vlerësimit të masave, gjithherë duhet marrë parasysh
ndikimi i tatimeve indirekte. Veprimet apo efektet regresive të këtyre tatimeve janë më të
mëdha sa më i madh të jetë numri i produkteve dhe shërbimeve të tatuara, sa më e madhe të
jetë ngarkesa tatimore dhe sa më i vogël të jetë seleksionimi i produkteve dhe shërbimeve në
qarkullim.
Në shpërndarjen më të drejtë të pasurisë ndikohet përmes këtyre masave të politikës fiskale:
•

Aplikimi i tatimeve në trashëgimi dhe dhurata si dhe tatimi real në pasuri;

•

Ofrimi i çmimeve më të ulëta të materialit ndërtimor për kategorinë me të
ardhura të ulta

•

Lirimi i përkohshëm nga tatimi;

•

Shitja e parcelave tokësore që janë pronë e shtetit me kushte të volitshmem
dhe

•

Masa që ndikojnë në rritjen e kursimit. (Govori F. , 2010 )
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Burimi kryesor i të hyrave buxhetore të një shteti është tatimi. Mbi 90% e të hyrave buxhetore
janë si rezultat i mbledhjes së tatimeve. Momentalisht në Kosovë kemi normat tatimore
progresive sa i takon Tatimit në të Ardhurat Personale dhe normë lineare (të sheshtë) sa i
takon Tatimit në të Ardhurat e Korporatave. Marr parasysh gjendjen aktuale në Kosovë ne
duhet të bëjmë analiza të mirëfillta dhe duhet që në të njëjtën kohë të lëvizim normat tatimore,
në mënyrë që t’i rrisim të hyrat buxhetore dhe të mos bëhet barrë për shtresën e popullsisë që
të ardhurat mujore i kanë shumë të ulëta.
Brenda këtij punimi janë analizuar të hyrat nga tatimi në komunen e Gjilanit, është realizuar
një analizë përmes programit SPSS për të parë ndikimin e tatimeve në rritjen ekonomike në
Kosovë. Eshte realizuar analiza e regresionit, korrelacionit, koeficienti i përcaktimit dhe
koeficienti durbin Watson. Ku bazuar në rezultatet është vertetuar se të hyrat nga tatimi në
komunen e Gjilanit kanë ndikim në rritjen ekonomike.
Përmes këtyre grafikoneve të ndryshme janë treguar të hyrat nga tatimi në këtë komunë viteve
të fundit. Lëvizja e normave tatimore ndikon në rritjen apo uljen e të hyrave buxhetore.
Në Kosovë institucionet përkatse përballen me problemin e inkasimit të tatimit në pronë,
mirëpo në disa komuna

nxejrrja e vërtetimit për taksën komunale për regjistrimi e

automjeteve është kushtëzuar me pagesën e tatimit në pronë, në komunën e Gjilanit kjo
aplikohet më shumë se nëntë vite, dhe shohim disa luhatjë të vogla të të hyrave ndër vite nga
tatimi në pronë në komunën e Gjilanit, shembull marrim vitet 2009, 2013 dhe 2017 në këto
vit kemi zgjedhjet komunale, dhe dallimet në të hyrat para këtyre viteve, dhe rritja pas këtyre
viteve ka një diferenc të madhe (shih Tabela 1, faqe 21).
Nga burime brenda komunës por edhe jasht komunës nga agjentë të ndryshëm të kompanive
të sigurimeve na kan thënë se gjatë viteve zgjedhore brenda në komunë, ka lëshime për
pagesën e tatimit në pronë, vërtetimi për taksën komunale e domosdoshme për regjistrimin e
veturës mund të nxirret pa e paguar tatimin mbi pronë, si rezultat gjatë këtyre viteve kemi
pagesa më pak për tatimin në pronë, prandaj kemi dallime në të hyra gjat viteve, nuk kemi
rritje të njëjtë gjatë viteve, por ajo ndryshon.
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4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
Grumbullimi i të dhënave për hulumtimin e temës është mbështeturë në të dhënat sekondare
që kemi shfrytëzuar internetin por edhe raporte të agjencive qeveritare dhe organizmave tjera
të institucioneve ndërkombëtare që ndihmuan Kosovën për këtë periudhë përmes projekteve
dhe programeve të ndryshme.Si në fillim, është përdorur përshkrimi apo metoda narrative
për të dhënë një informacion teorik.Më pas, kalohet në analizën e shifrave dhe fakteve për
tatimet në komunen e Gjilanit.Metodologjia e përdorur bazohet në alternimin e të dhënave
sekondare si: literaturë nga autorë të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar.
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5. REZULTATET
5.1 Të hyrat nga tatimet në Komunën e Gjilanit
Si çdo qytet tjeter që mbledh të hyrat nga tatimet, njëjtë edhe komuna e Gjilanit vepron.
Tatimi në pronë është tatimi i vetëm të cilin komunat mund ta inkasojnë ligjërisht dhe të
ngrisin të hyrat e përgjithshme, të cilat mund të shpenzohen përmes projekteve të cilat
vendosen nga vet komuna.
Tabela e mëposhtme tregon të hyrat nga tatimi në pronë në komunën e Gjilanit.
Tabela 1 Të hyrat nga tatimi në komunën e Gjilanit

Viti
2008

Të hyrat nga tatimi në komunën e Gjilanit
000
2,344

2009

2,608

2010

3,121

2011

3,525

2012

3,177

2013

3,289

2014

1,309

2015

1,221

2016

1,799

2017

1,438

Burimi: Të dhënat e marra nga faqja zyrtare e Ministrisë së Financnave
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Tabela 2 Të hyrat nga tatimi në pronë në komunën e Gjilanit

Të hyrat nga tatimi në komunën e Gjilanit
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Të hyrat nga tatimi në komunen e
1,438 1,799 1,221 1,309 3,289 3,177 3,525 3,121 2,608 2,344
Gjilanit

Burimi: Të dhënat e marra nga Ministria e Financave të Kosovës për vitin 2008 - 2017,
raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve.

Shihet se të hyrat në shumë më të lartë nga tatimi në Komunen e Gjilanti janë në vitin 2011,
në vlerë prej 3,525.000. Shihet se ka pasur luhatje mjaft të larta nga viti në vitë. Tatimet janë
pagesa të cilat mblidhen nga shteti, për të cilat nuk merret asgjë si shkëmbim në formë të
shërbimeve dhe mallrave në mënyrë direkte.
Shuma e parave të paguara si tatim, nuk është e ndërlidhur direkt me ndonjë produkt apo
shërbim të caktuar.(atk-ks.org) Të hyrat nga tatimet përbëjnë shtyllën kryesore prej së cilës
varet qëndrueshmëria financiare e një shteti. Tatimet janë detyrime financiare të paguara nga
qytetarët e që në këmbim iu kthehen në të mira dhe shërbime. Përcaktimi për llojin dhe
nivelin e tatimeve mbetet një ndër sfidat kryesore të secilës qeveri në botë, dhe si e tillë,
kërkon angazhim substancial nga ana e udhëheqësve për të ndërtuar një sistem fiskal duke
respektuar parimin e barazisë, duke përpiluar kornizën e kompletuar dhe të mirë definuar
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ligjore, si dhe duke identifikuar nevojën dhe mundësinë për të përballuar një taksë/tatim të
caktuar.
Po aq i rëndësishëm është sistemi i mbledhjes si dhe i menaxhimit të këtyre të hyrave. Të
ardhurat e mbledhura nga tatimet historikisht janë përdorur për ndërtim dhe mirëmbajtje të
infrastrukturës ekonomike dhe fizike të shtetit, për mbrojtje të pronës, për zbatim të ligjit, për
dhënie të subvencioneve, si dhe për ofrimin e shërbimeve të ndryshme (arsim, shëndetësi,
siguri publike, etj.) të cilat janë ekskluzivisht përgjegjësi e shtetit.
Përmes politikës fiskale, shteti mund të ndikoj drejtpërdrejtë në ekonomi. Kur ai vendos për
taksat që i grumbullon, transfertat, të mirat dhe shërbimet që i blen, financimin deficitar, në
fakt angazhohen në politikën fiskale. Çfarëdo ndryshimi në nivelin e këtyre instrumenteve
ka efekt të drejtpërdrejta në rrjedhat e përgjithshme ekonomike. Përmes instrumenteve të
politikës fiskale ndikohet në punësim dhe nivel të çmimeve, në rishpërndarjen më të mirë të
të ardhurës dhe pasurisë, në shtimin ekonomik, në rritjen e kursimit, në nivelin e investimeve,
në çështjet e edukimit, arsimit, kulturë dhe shëndetësi. Instrumentet e politikës fiskale mund
të aplikohen edhe për qëllime tjera si në fushën e politikës për qëllime demografike,
kulturore, ndërtimore, shëndetësore dhe komerciale. Shteti paraqitet si punëdhënës në
ndërmarrjet publike, në administratën publike, në organet e ruajtjes së rendit dhe sigurisë.
Përmes politikës doganore, shteti rrit eksportin dhe zvogëlon importin, e me këtë zvogëlon
deficitin në bilancin e pagesave dhe përmirëson vlerën e valutës kombëtare. Me politikën
fiskale ndikohet edhe në zhvillimin regjional dhe në përmirësimin e strukturës ekonomike.
Rritja ekonomike matet kryesisht me rritjen e BPV brenda një periudhe të caktuar. Kjo rritje
do të thotë njëkohësisht rritje e shpenzimeve dhe të ardhurave publike, përmirësim i kushteve
jetësore dhe ngritje e standardit të jetës.
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5.2 Ndikimi i të hyrave nga tatimi në komunën e Gjilanit në Buxhetin e shtetit të
Kosovës – Analizë Empirike
Analiza do të realizohet përmes programit SPSS. SPSS është shkurtim i Paketës Statistikore
për Shkencat Shoqërore [Statistical Package for the Social Science], ndërkohë që në ditët e
sotme ka domethënien e Statistical Product and Service Solutions sepse përdoret nga të gjithë
njerëzit që kanë nevojë të paraqesin përmes funksioneve statistikore punën e tyre. Sot
konsiderohet si një nga paketat statistikore më të popullarizuara, përmes të cilës mund të
manipulojmë të dhëna të ndryshme dhe analizojmë duke ndjekur instruksione mjaft të
thjeshta. SPSS konsiston në një seri të integruar të programeve kompjuterike, që mundëson
përdoruesin të lexojë të dhënat nga pyetësorë, anketa apo burime të tjera (p.sh. të dhënat
administrative), të manipulojë me këto të dhëna në mënyra të ndryshme (sipas interesit) dhe
të prodhojë një varg të analizave statistikore dhe raporteve përkatëse.
Përmes korelacionit është zbuluar lidhja mes këtyre variablave. Korelacioni është një matje
e ndërlidhshmërisë ndërmjet dy variablave. Ka një aplikim mjaftë të gjerë në ekonomi, në
biznes dhe në shkenca sociale në përgjithësi.
Matja është realizuar edhe përmes regresionit. Koeficienti i regresionit është matës që tregon
se safortë variabla e varur e parashikon variablen e pavarur.
Gjithmonë është një kompnentë probabilistike e involviar në pranim – refuzimin e vendimit
përgjatë testimit të hipotezave. Kriteri që përdoret për pranimin ose refuzimin e një hipoteze
zero quhet niveli i signifikancës apo vlera – p. Për tu pranuar hipoteza apo modeli në terësi
vlera e signifikancës në atë rastë duhet të jetë më e vogel se vlera 0.05. Në këtë rast hipoteza
pranohet në të kunderten ajo refuzohet dhe modeli bie poshtë.

Si hipoteza të punimit janë:
H0 – Të hyrat nga tatimet në Komunen e Gjilanit nuk ndikojnë në Buxhetin e Shtetit
H1 – Të hyrat nga tatimet në Komunen e Gjilanit ndikojnë në Buxhetin e Shtetit

24

Në këtë punim përmes analizes ekonometrike më programin SPSS do të analizojmë efektin
e të hyrave nga tatimet të komunës së Gjilanit në buxhetin e shtetit.
Buxheti i Shtetit si një akt përshkrues, përcakton të gjitha linjat e të ardhurave, shpenzimeve
dhe investimeve të qeverisë në një vit, si dhe një fond rezervë. Buxheti i Shtetit miratohet
nga Kuvendi në ligjin e buxhetit vjetor. Duhet bërë dallimi midis ligjit të buxhetit vjetor, i
cili vendos për shumat e të ardhurave dhe shpenzimeve, apo linjat e buxhetit të një viti
dhe ligjit organik të buxhetit që përcakton tërësinë e parimeve, rregullave dhe procedurave
të procesit buxhetor. (shtetiweb.org)
Si variable e varur është marrë Buxheti dhe si variable e pavarur është marrë shuma e të
hyrave nga tatimet në komunen e Gjilanit. Të dhënat e përdorura janë të dhëna sekondare të
marra nga raportet e publikuara nga Ministria e Financave.

Tabela 3 Korrelacioni

Tatimet në
Buxheti
Pearson Correlation

Buxheti

1.000

.517

.517

1.000

.

.043

.043

.

Buxheti

10

10

Tatimet në Gjilan

10

10

Tatimet në Gjilan
Sig. (1-tailed)

Buxheti
Tatimet në Gjilan

N

Gjilan

Korrelacioni, që tregon lidhshmerin mes dy e më shumë variablave në këtë rastë është 51.7%,
një lidhje pozitive mes të hyrave nga tatimi në komunën e Gjilanit dhe buxhetit të shtetit të
Kosovës.
Edhe signifikanca është brenda nivelit të lejuar më e vogel se 0.05, dhe mund të themi se ka
lidhje mes të hyrave nga tatimi në komunën e Gjilanit dhe buxhetit të shtetit.
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Tabela 4 Koeficienti i percaktimit dhe Durbin Watson
Model Summaryb

Change Statistics

Std. Error
Mod
el
1

R
.517a

R

Adjusted R

of the

R Square

F

Square

Square

Estimate

Change

Change

.467

.175

279.79437

.267

2.916

df1

df2
1

8

Sig. F

Durbin-

Change

Watson

.012

.606

a. Pedictors: (constant), Tatimet në Gjilan
b. Dependent Variable: Buxheti

Koeficient i përcaktimit R2 tregon së nga 100%, X (tatimet) sa e sqaron Y (buxhetin), pra dmth se
46.7% e variabës së pavarur (dogana) e sqaron variablen e varur (buxheti).
P- Value ose signifikanca është 0.012 që tregon se rëndësia e modelit në këtë rast pranohet pasi që
është më e vogël së signifikanca maksimale e mundshmë 0.50 dhe në këtë rast konstatohet se
modeli është shumë i rëndësishem statistikisht.

Sa më e vogël së jetë vlera e signifikancës aq më i rëndesishëm është modeli. Gjithmonë është një
komponentë probabilistike e involvuar në pranimin – refuzimin e vendimit përgjatë testimit të
hipotezave. Niveli i signifikanës ose value – P është 0.012, që është më e vogel se signifikanca
maksimale e pranueshme që është 0.05. Pra, kriteri që përdoret për pranimin ose refuzimit e një
hipoteze zero quhet niveli i signifikances apo vlera – P. Pra signifikanca është 0.012 < 0.05, që
verteton që hipoteza është e pranueshme.
Një koeficient tjeter është koeficienti Durbin – Watson që përdoret për të testuar autokorrelacionin.
Vlerat ndryshojnë prej 0 deri 4. Vlera afer zero tregojnë një korrelacion ekstrem pozitiv.
Autokorrelacioni pozitiv nënkupton se gabimi i koeficientit b është shumë i vogel. Në këtë rast ky
koeficient është 0.606, koeficient pozitiv afër zeros.
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Tabela 5 Regresioni
Coefficientsa
Standardi
zed
Unstandardized

Coefficie

90.0% Confidence

Coefficients

nts

Interval for B

Std.
Model
1

(Constant)

B

Error

1873.77
7

Beta

265.585

t

Sig.

Correlations

Lower

Upper

Zero-

Partia

Bound

Bound

order

l

7.055

.000 1379.910 2367.645

1.707

.004

Part

Tatimet ne
Gjilan

.179

.105

.517

.375

.016

.517

.517

.517

a. Dependent Variable: Buxheti

Y = B0 + B1X + E
Ybuxheti = B0 + B1tatimet + E
Ybuxheti = 1873.8 + 0.179X + E
Më B0 kuptojmë së kur tatimet në komunen e Gjilanit janë të barabarta më 0 atëherë buxheti
do të jetë 1873.777
Më B1 kuptojmë së kur tatimet në Gjilan rriten për 1 herë atëherë buxhetit do të rritet për
0.179 herë.
Gabimi standard i Bo eshte 265,585
Gabimi standard i B1 eshte 0.105
Termi gabim standard për parametrat b0 edhe b1 tregon shmangien mesatare të vlersimeve
te fituara me anen e vlerave perkatese nga vlera e vertet e parametrave B0 dhe B1.
Këto gabime duhet të jenë sa me te vogla, sepse keshtu parametrat B0 ose B1 ose modeli ne
tersi do te jenë më të besueshme.
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6. REKOMANDIME DHE KONKLUZIONE
6.1.Rekomandime
Pasiqë përmes politikës fiskale, shteti mund të ndikoj drejtpërdrejtë në ekonomi. Kur ai
vendos për taksat që i grumbullon, transfertat, të mirat dhe shërbimet që i blen, financimin
deficitar, në fakt angazhohen në politikën fiskale. Çfarëdo ndryshimi në nivelin e këtyre
instrumenteve ka efekt të drejtpërdrejta në rrjedhat e përgjithshme ekonomike. Bazuar në
këtë rekondaoj që:
1. Ministria e Financave duhet të paraqesë lehtësime direkte tatimore për qytetarët si
masa më efektive për rishpërndarjen e të hyrave.
2. Ministria e Financave të fillojë me zbatimin e pushimeve tatimore, si mënyrë për
nxitjen investimeve të reja të cilat mund të gjenerojnë vende të reja pune dhe zbusin
deficitin tregtar;
3. Ministria e Financave duhet të ndajë buxhet për rritje të numrit të inspektorëve për
ATK-në, si masë për uljen e informalitetit;
4. Regjistrimi i rregullt i pronave të reja dhe atyre ekzistuese por të paregjistruara;
5.

Ushtrimi rigoroz i masave për realizimin e Vjeljes dhe Vjeljes së detyruar të Tatimit
në Pronë (të gjitha masat e parapara me Udhëzim Administrativ deri te konfiskimi i
aseteve dhe palujtshmërive);

6. Krijimi i sistemit për monitorim të mirëfilltë dhe të vazhdueshëm në baza javore apo
mujore të performancës / shkallës së inkasimit;
7. Zbatimi strikt i masave të kushtëzimit me pagesën e tatimit në pronë;
8. Sigurimi i burimeve njerëzore dhe teknologjike për Njësinë Komunale të Tatimit në
Pronë;
9. Trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve për stafin e Njësisë së Tatimit në Pronë;
10. Komunikimi dhe Marrëdhëniet me Publikun, përfshi fushata të marrëdhënieve
publike për të rritur gatishmërinë e qytetarëve për të paguar.
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6.2.Konkluzione
Tatimi është pjesë e pasurisë, të cilën çdo qytetar ia jep shtetit nga pasuria e tij për ta ruajtur
pjesën tjetër të pasurisë. Tatimet shërbejnë për mbulimin e shpenzimeve publike dhe për
rishpërndarjen e të ardhurave kombëtare.
Çdo qytet çdo vitë mbledh të hyrat nga tatimet, më të cilat ai realizon projekte të ndryshme.
Përmes analizës empirike u vertetua se të hyrat nga tatimet në komunen e Gjilanit kanë
ndikim të madhë në mbushjen e buxhetit të shtetit.
Shuma e parave të paguara si tatim, nuk është e ndërlidhur direkt me ndonjë produkt apo
shërbim të caktuar.Të hyrat nga tatimet përbëjnë shtyllën kryesore prej së cilës varet
qëndrueshmëria financiare e një shteti. Tatimet janë detyrime financiare të paguara nga
qytetarët e që në këmbim iu kthehen në të mira dhe shërbime. Përcaktimi për llojin dhe
nivelin e tatimeve mbetet një ndër sfidat kryesore të secilës qeveri në botë, dhe si e tillë,
kërkon angazhim substancial nga ana e udhëheqësve për të ndërtuar një sistem fiskal duke
respektuar parimin e barazisë, duke përpiluar kornizën e kompletuar dhe të mirë definuar
ligjore, si dhe duke identifikuar nevojën dhe mundësinë për të përballuar një taksë/tatim të
caktuar. Po aq i rëndësishëm është sistemi i mbledhjes si dhe i menaxhimit të këtyre të hyrave.
Të ardhurat e mbledhura nga tatimet historikisht janë përdorur për ndërtim dhe mirëmbajtje
të infrastrukturës ekonomike dhe fizike të shtetit, për mbrojtje të pronës, për zbatim të ligjit,
për dhënie të subvencioneve, si dhe për ofrimin e shërbimeve të ndryshme (arsim, shëndetësi,
siguri publike, etj.) të cilat janë ekskluzivisht përgjegjësi e shtetit.
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